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ABSTRAKTI

Të drejtat e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian janë të patjetërsushme dhe garantohen me
Traktatin mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian dhe Gjykata e Drejtësisi e Bashkimit
Evropian. Ky punim analizon rolin dhe rëndësin e Gjykatës së Drejtësis së Bashkimit Evropian ,
mënyren se si Funksionon kjo Gjykatë .Më pasë cili është karkteri I Gjykatës së Drejtësis së
Bashkimit Evropian dhe rëndesia e saj në të drejtën e Bashkimit Evropian.Në këtë punim
gjithëashtu do ti jepet një rëdësi të madhe Vendimeve të Gjykatës së Drejtësis së BE-së dhe se
si rastet mundë të ndikojn në të Drejtën e BE-së.

Fjaltë kyqe:E drejta e Bashkimit Evropian , Gjykata e Drejtësis,shtetet anëtare, baza ligjore

ABSTRACT

Rights of member states of the European Union are inalienable and are guaranteed by the Treaty
on the Functioning of the European Union and The Court of Justice of the European Union.
This paper analyzes the role and importance of The Court of Justice of the European Union, the
way the court performs.
Afterwards the characteristics of The Court of Justice of the European Union and its importance
in the European Union Law. In this paper there will also be given a great importance to
judgments given by the court of justice of the European Union and how cases could affect the
Law of the EU.

Key words: European Union Law, the Court of Justice, Member States, the legal basis

2

MIRËNJOHJE / FALENDERIME

Së pari faliminderoj Mentorin tim prof. Dr. Ardian Emin

për ndihmë dhe

mbështetjen që ma ofroj për gjatë gjithë studimeve dhe për kontributin e tij në
finalizimin e punimit tim të diplomës.

Gjithëashtu dua të faliminderoj Fakulltetin e UBT-së , dekanin e Programit Juridik
dhe të gjithë profesorat pranë këtij Fakullteti për njohurit e tyre që na dhanë, gjatë
gjithë studimeve.

Në fund dëshiroj te falenderoj dhe të shpreh mirënjohje të thellë për familjen time,
të cilës i detyrohem shumë për fillimin dhe finalizimin me sukses të këtij rrugëtimi,
sa të vështir aq edhe të bukur.

Faleminderit të gjithëve!

3

PËRMBAJTJA

Contents
I. HYRJE ......................................................................................................................................... 6
II. ORGANIZIMI I GJYKATË SË BE-së,PËRBËRJA,ZGJEDHJA E GjYQËTARËVE ROLI
DHE PROCEDURAT..................................................................................................................... 8
1.0 PËRBËRJA E GJYKATËS SË DREJTËSISË SË BASHKIMIT EVROPIAN ................... 8
1.1ROLI I AVOKATËVE TË PËRGJITHSHË (Advocate Central)....................................... 10
1.2 PROCEDURAT PARA GJYKATËS SË DREJTËSISË SË
BASHKIMIT
EVROPIAN .............................................................................................................................. 12
1.3FORMA E VENDIMEVE TË GJYKATË SË DREJTËSISË SË BASHKIMIT EVROPIAN
................................................................................................................................................... 13
III. LLOJET E PADIVE PARA GJYKATËS SË DREJTËSISË ................................................. 14
IV.SHQYRTIMET GJYQËSORE NË BASHKIMIN EVROPIAN ............................................ 15
V.JURIDIKSIONI I GJYKATËS SË DREJTËSISË SË BASHKIMIT EVROPIAN ................. 16
VI.VEPRIMET LIDHUR ME DËSHMITIN NË PËRMBUSHJËN E DETYRIMEVE NGA
SHTETET ANËTARE.................................................................................................................. 17
VII.KËRKESA PËR ANULIM .................................................................................................... 19
7.1 PËT CILAT AKTE MUND TË PARAQITET KËRKESA PËR ANULIM ? ................... 20
7.1.1 EKSISTIMI I AKTIT .................................................................................................. 21
7.1.2 AKTI I KRYER NGA NJË INSTITUCION NJË ORGAN APO NJË ORGANIZËM
............................................................................................................................................... 21
7.1.3 PRODHUMI I EFEKTIT JURIDIK NDAJ TË TRETËVE ........................................ 21
7.2 KUSH MUND TË PARAQESË KËRKESË PËR ANULIM ............................................ 22
7.3 RASTET E ANULIMIT ..................................................................................................... 23
7.3.1 MUNGESA E KOMPETENCËS ............................................................................... 23
7.3.2 SHKELJA E NJËRËS NGA KËRKESAT THEMELORE PROCEDURALE ........... 23
7.3.3 SHKELJA E TRAKTATIT APO E NDONJË NORME LIDHUR ME APLIKIMIN E
TYRE .................................................................................................................................... 24
7.3.4 KEQPËRDORIMI I KOMPETENCËS ....................................................................... 24
VIII.DËSHTIMI PËR TË VEPRUAR .......................................................................................... 25
IX.KËRKESA PËR DËMSHPËRBLIM ...................................................................................... 27
X.REFERENCA PER VENDIM PARAPRAK ............................................................................ 28
10.1 GJYKATAT OSE TRIBUNALET NDAJ TË CILAVE APLIKOHET NENI 267 I
TRAKTATIT MBI FUNKSIONIMIN E BE-SË...................................................................... 30

4

10.2 KUR GJYKATA E DREJTËSISË E BE-së NUK KA JURIDIKSION PËR TË DHËNË
VENDIM PARAPRAK ............................................................................................................ 32
10.3 PROCEDURA PËR VENDIM PARAPRAK NUK ËSHTË PROCEDURË ANKIMORE
................................................................................................................................................... 33
10.4 EFEKTI I VENDIMEVE TË MARRA DUKE U MBËSHTETUR NË PYETJEN
PARAPRAKE ........................................................................................................................... 34
XI.PËRFUNDIMET ..................................................................................................................... 35
XII.LITERATURA ....................................................................................................................... 36
Aktet Legjislative ...................................................................................................................... 36
Interneti ..................................................................................................................................... 36

5

I. HYRJE
Gjykata e Drejtesis e Bashkimit Evropian është gjykata më e lartë ne Bashkimin Evropian,si pjsë
e pandarë e strukturës institucionale e Bashkimit Evropian.Kjo gjykatë është e ngarkuar për të
interpretuar të drejtën e BE-së,dhe pë të siguruar zbatimin e saj të njejtë në të gjitha shtetet
anëtare te BE-së.
Gjykata e Drejtësis e Bashkimit Evropian ishe themeluar në vitin 1952 me anë të traktatit të
Parisit(1951),si pjesë e traktatit mbi Komunitetin Evropian të Qymyrit dhe Qelikut.Ajo është
themeluarme shtatë gjyqtarë ,duke lejuar edhe përfaqësimin e secilir prej gjashtë shteteve
anëtare.Nga një gjyqëtare u emërua nga qdo shtet anëtar,ndërsa gjyqtari i shtatë emërohej në
sistem rotacioni ndërmjet shteteve anëtare të mëdha.(Gjermani Perendimore,Franc,Italia).
Qështja lidhur me me Selin e Gjykatës ishte mbetur të vendosej me një marrveshje mes shtetevce
anëtare.Meqenëse nuk kishe një marrëveshje në mes shteteve anëtare ,ishte vendoseu në vitin
1965 qe përkohësishte Gjykata të mbetej ne Luksemburg aty ku ishte që nga Themelimi.
Luksemburgu përfundimisht do të konfirmohet si selia e Gjykatës së Drejtësis e BE-së në vitin
1992 në takimin e Këshillit Evropian të mbajutr në Edinburg.
Periudha pasuse e zhvillimeve në preoceset intergruse në përgjithësi dhe roli i Gjykatës
Evropiane në veqanti u bënë një nga promotorët kryesorë të proceseve intergruse edhe ne fusha
tjera.Kjo shprehet në disa vendime shumeë të rëndësishme që Gjykata Evropiane kishte nxjerr
gjatë kësaj periudhe.
Edhe me ndryshimet e bëra me Aktin Unik Evropian në vitin 1986 Gjykata Evropiane edhe më
tutje mbeti si një nga Institucionet më të rëndesishme ose që ndryshe njihen si institucionet
primare të Bashimit Evropian1
Si rezulltat i shtimit të numrit te rasteve para Gjykatës Evropiane të Drejtësis kjo e fundit ne vitin
1989 ishte vendusur të ndahet në Gjykatën e Shkallës së Parë dhe Gjykatën Evropiane të
Drejtësis,dhe

në

fakt

kjo

paraqet

reforme

kryesore

që

nga

themelimi

i

këtij

institucioni.Fushëveprimtaria e Gjykatës shtrihet ne Shtyllen e Parë të Bashkimit Evropiane
njohur ndryshe si shtylla e Komunitetit Evropian.2

1

E drejta e Bashkimit Evropian,Prof.Emrush Ujkani Prishtin 2012
Faqe:108-109
2
E drejta e Unioni Evropian,ProBlerim Reka Prishtin 2011
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Pasë hyrjes në fuqi të Traktatit të Lisbonës me 1 dhjetor të vitit 2009 emri zyrtar ndryshoi
nga”Gjykata e Drejtësis e Komuniteteve Evropiane” në “Gjykaten e Drejtësis”.Gjykata e Shkallë
së Parë u riemrua si “Gjykata e Përgjitheshme”,ndërsa emri Gjykata e Drejtësis së Bashkimit
Evropian nënkupton emrin zyrtar për Gjykatën e Drejtësis,Gjykatën e Përgjithshme dhe
Tribunalin e Shërbimit Civil.
Gjykata gjithëashtu ka rregullat e veta të Procedurës,si rregull procedura para gjykatës përfshin
fazën e shkruar dhe atë gojore.3

3

E drejta e Bashkimit Evropian,Prof.Emrush Ujkani Prishtin 2012
Faqe:111-112
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II.ORGANIZIMI I GJYKATËSË BE-së,PËRBËRJA,ZGJEDHJAE GjYQËTARËVE
ROLI DHEPROCEDURAT

1.0 PËRBËRJAE GJYKATËSSË DREJTËSISËSË BASHKIMIT EVROPIAN

Gjykata e Drejtësis së Bashkimit Evropian mblidhet në dhoma gjyqësore ose në një dhomë të
madhe gjyqësore.Sipas rregullave të përcakëtuar për këtë qëllim në Statutin e Gjykatës së
Drejtësis së Bashkimit Evropian.Kur e parashikon Statuti gjykata mund të mblidhet edhe në
Seanca Plenare.4
Gjykata e Drejtësis së Bashkimit Evropian mbështetet nga tetë avokat të Përgjithshëm.Këshilli,
me unanimitet, mund tarrisë numrin e Avokatëve të Përgjithshëm, nëse këtë e kërkon Gjykata e
Drejtësisë.Avokati i Përgjithshëm ka për detyrë që, me paanshmëri dhe pavarësi të plotë, të bëjë
parashtrime tëarsyetuara në seancë të hapur gjyqësore, për çështje të cilat, sipas Statutit të
Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Europian, kërkojnë përfshirjen e tij.5
Gjyqëtarë janë të përzgjedhun në mesin e personaliteteve që ofrojn garanci pavarësi dhe që
përmbushin kushet e parapara me Traktatin mbi Funksionimin e BE-së6
Gjyqtarët dhe Avokatët e Përgjithshëm të Gjykatës së Drejtësisë zgjidhen mes personave
për pavarësinë

e të cilëve nuk ka dyshime, të cilët përmbushin

kushtet e nevojshme

për të mbajtur postet më të larta gjyqësore në vendet përkatëse të tyre ose janë juristë me aftësi
profesionale tënjohura. Ata emërohen me miratimin e përbashkët të qeverive të Shteteve Anëtare
për një mandate gjashtëvjeçar, pasi konsultohen me panelin e parashikuar në nenin 255.
Çdo tre vjet bëhet një zëvendësim i pjesshëm i Gjyqtarëve dhe Avokatëve të Përgjithshëm,
sipaskushteve të përcaktuara në Statutin e Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Europian
Gjyqtarët zgjedhin mes radhëve të tyre Kryetarin e Gjykatës së Drejtësisë, për një mandat
trevjeçar.Kryetari mund të rizgjidhet.
Gjyqtarët dhe Avokatët e Përgjithshëm, të cilëve u ka mbaruar mandati, mund të riemërohen.7
4

Shif Nenin 251 të Traktatit mbi Funksionimin e BE-së
Shif Nenin 252të Traktatit mbi Funksionimin e BE-së
6
E drejta e Bashkimit Evropian,Prof.Emrush Ujkani Prishtin 2012
Faqe 113
7
Shif Nenin 253 të Traktatit mbi Funksionimin e BE-së
5
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Gjykata e Drejtësis do të krijoj dhoma të përbëra nga tre ose pesë gjyqëtar.Gjyqëtarë e një dhome
duhet të zgjidhin kretarin e dhomës në mes tyre.Kryetarët e dhomave të përbëra nga pesë
gjyqtarë duhet të zgjithen për tri vite.Ata mund të zgjithen në atë pozitë vetë një here.
Dhoma e madhe duhet të përbëhet nga 13 gjyqtarë dhe ajo duhet të kryesohet nga Presidenti I
Gjykatës.
Kryetarët e dhomave të përbër nga pasë respektivishtë tre gjyqtarë , dhe të cilë zgjedhen në
përputhje me rregullat e procedures duhet gjithëashtu te jenë pjesë e Dhomës së madhe.Gjykata
do të mbidhet në Dhomë të madhe kur një shtet anëtar apo një nga institucionet e Bashkimit
Evropian,të cilat janë pjesë e procedures kërkojn një gjë të tillë8

8

http://www.dadalos-europe.org/alb/grundkurs_4/gerichtshof_der_eu.htm
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1.1ROLI I AVOKATËVE TË PËRGJITHSHË (Advocate Central)
Në kryerjen e detyrave të veta Gjykata e Drejtësis asistohet nga zyra e Avokatit të
përgjithshëm.Avokati I përgjithshëm është antar i rregullt I gjykatës dhe merr pjesë në séance
dëgjimore të shqyrtimit gjyqësor.Detyra kryesore e avokatit të përgjithëshem konsiston në
përgaditjen e opinioneve të shkruara që ndryshe njihen parashtresat e arsyetuara për Gjykatën e
Drejtësis.9
Qyshënga themelimi I Gjykatës së Drejtësis ka qenë e paraparë që secili rast para kësaj Gjykate
duhet të ketë Avokat të Përgjithshëm.
Në disa raste zhvillime të rëndësishme te së drejtës së Be-së janë shfaqur si rrezulltat I dialogut
të gjyqtarëve te Gjykatës së Drejtësis nga njëra aneë dhe avokatëve të përgjithshëm nga ana
tjetër.Avokatët e përgjithshëm kanë statusin dhe privilegjet e njëjta me gjyqëtarët.
Avokati I përgjithshëm e ka për detyrë që ta parqes raportin para se gjykata të marrë vendimin pë
rastin konkret.Megjithëat më vonë,respektivisht me ndryshimet e përfshira në Traktatin e Nicës I
9

E drejta e Bashkimit Evropian,Prof.Emrush Ujkani Prishtin 2012
Faqe 114
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është lën që me vetë mstatutin e Gjykatës së Drejtësis të përcaktohet se kur është e nevojshme që
një rast të ketë edhe avokatin e përgjithshëm.10
Opinioni I Avokatëve të Përgjithshëm nuk ka efekt deryrues në vendimet që merr G jykata e
Dreejtësis ,por për kundër kësaj shumherë Gjykata gjatë vendosjes së rasteve merr ne konsiderat
një opinion të tillë,pë më teper pasi që ky opinion është I paraparë të jetë I paanshëm dhe I
pavarur, duket pasur si fokus kryesor shpjegimin edhe më të detajuar të së drejtë së BE-së pë
rastin konkret.Ajo e cila e dallon tekstualisht opinionin e avokatit të përgjidhëm nga vendimi I
Gjykatës qëndron ne faktin se opinion gjithëmon është më I lehtë për tu lecuar në raport me
vendimin e gjykatës.11

Rol tjetër I rëndësishëm I Avokatëve të përgjithshm I cili është I përcaktuar me Statutin e
Gjykatës ka të bëjë me atë se avokatë e përgjithshm kanë të drejtë ti propozojnën Gjykatës së
Drejtësis se kur duhet të rishikojnë një vendim të Gjykatës së Përgjithshme .
Me ndryshimet e bëra me Traktatin e Lisbonës gjithashtu parashihet edhe mundësia e rritjes së
numrit të avokatëve të përgjithshëm.Gjykata e Drejtësis mund të parashtroj kërkes për ngritjen e
numrit të avokatëve të përgjitshëm edhe për tre ,pra duke quar numrin e avokatëve të
përgjithshëm nga tetë në njëmbëdhjetë avokat të përgjithshëm.12

10
11

12

Institutcionet dhe Politikat e Unionit Evropian,Ylber Sela Otmar Holl,Tetovë 2010
http://www.sigmaweb.org/publications/Judgements-CourtJustice-31July2014-Alb.pdf
E drejta e Unionit Evropian,Blerim Reka ,Prishtinë 2011
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1.2PROCEDURAT PARA GJYKATËSSË DREJTËSISËSËBASHKIMIT
EVROPIAN

Procedurat para Gjykatës së Drejtësis dhe Gjykatës së Përgjithshëme është e përcaktuar me
rregullat e procedures të këtyre institucioneve respective.
Procedura para këtyre dy gjykatave zhvillohet ne dy faza:Faza e shkruar dhe ajo
Gojore.Gjyqëtari raportues për rastin konkret përgaditë dhe paraqet raportin para gjykatës , I cili
ndryshe njihet si “raporti I dëgjimit”që paraqet një [përmbledhje të faktëve kryesore të rastit si
dhe argumentet e paraqitura nga palët.13
Shtetet antare dhe institucionet e Bashkimit Evropian mbështetur në rrethana dhe kushtet të
caktuar mund të konstatojn vendimin e dhënë pasi që këtyre nuk iu është dhënë mundësia për t’u
dëgjuar kur një e tillë është prejudikim I të drejtave të tyre.Për më tepër secilae cila mundë të
ketë një interes në ndonjë vendim të veqant të Gjykatës së Drejtësis së Bashkimit Evropian,
mund të paraqitet para gjykatës për të kërkuar interpretimin ,kuptimin apo shktrirjen e vendimit I
cili është I dyshimtë.Megjithëse është mire e ditur se Gjykata e Drejtësis në përgjithësi udhëhiqet
nga e drejta e vet e rasteve , duke ndjekur arsytimet e dhëna në rastet e mëhershme gjykata nuk e
konsideron veten të detyruar ndaj sistemit të Precedentëve.14
Në rastet kur Gjykata e Drejtësis duke vendosur rreth një qështje të caktuar referohet një
vendimi të mëhershëm, mirpo vendimi I dhënë në rastin e fundit dukshëm ndryshojn nga
arsytimi I dhënë në vendimin nga rasti I mëhershëm, atëher gjykata duhet të shpjegojë arsytimin
për ndryshimin e qasjes së vet.15

13

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_en.htm
Institutcionet dhe Politikat e Unionit Evropian,Ylber Sela Otmar Holl,Tetovë 2010
15
Evropa Werner Wajdenfeld,Wolfgang Wessels
14
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1.3FORMA E VENDIMEVETË GJYKATËSË DREJTËSISËSËBASHKIMIT
EVROPIAN

Format e Vendimeve të Gjykatës së Drejtësis së Bashkimit Evropian është e përcaktuar me
statutin e gjykatave.Gjithëmon sipas statutit të gjykatës parashihet që vendimet duhet të
paraqesin arsyetimin mbi të cilin ato janë të bazuara.
Aktgjykimin janë të përkthyera në të gjitha gjuhët zyrtare të Bashkimit Evropian , gjë e që kjo e
bënë tërë procesin e shqyrtimit gjyqësor më transparent dhe më të lehtë për t’u në shtetet anëtare.
Gjuha zyrtare në të cilen Gjykata e Drejtësis e Bashkimit Evropian diskuton qështjet secrete
është gjuha Frenge,nërsa gjuha e rastit konkret varet nga mënyra e procedimit para saj.16

16

E drejta Institutcionale e Bashkimit Evropian,Jean Paul Jasque,2010

13

III. LLOJET E PADIVE PARA GJYKATËS SËDREJTËSISË

Paditë para Gjykatës së Drejtësisë: Para GjD-së mund të ngrihen llojet e mëposhtme të padive:
• Paditë për mospërmbushje të detyrimeve
• Kërkesat për një vendim paraprak
• Kërkesat për anulimin e një mase dytësore të BE-së
• Paditë për mosveprim ndaj një institucioni të BE-së
• Ankesat kundër vendimeve dhe urdhrave të Gjykatës së Përgjithshme
Paditë që lidhen me prokurimin publik: Janë dy lloje padish që përdoren më së shumti në lidhje
me prokurimin publik:
• Paditë për mospërmbushjen e detyrimeve sipas nenit 258 të TFBE-së.
• Kërkesat për vendimet paraprake sipas nenit 267 të TFBE-së.17

17

http://www.sigmaweb.org/publications/Judgements-CourtJustice-31July2014-Alb.pdf
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IV.SHQYRTIMET GJYQËSORE NË BASHKIMIN EVROPIAN

Eshtë e ditur se individët kanë të drejtë pë mbrojtjen efektive gjyqësore të të drejtave të tyre të
cilat derivojn nga e drejta e Bashkimit Evropian dhe e drejta për mbrojtje të tillë është një nga
parimet e përgjithshëme të së drejtës që derivojn nga traditat kushtetuese të perbashkëta të
shteteve anëtare.Kjo e drejtë është e përfshire edhe në Konventën Evropiane të të drejtave të
njeriut.18
Me anë të nenit 263dhe 268 të traktatit përfunksionimin e BE-së :Neni 263,
Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Europian shqyrton ligjshmërinë e akteve legjislative, e akteve
tëKëshillit, të Komisionit dhe të Bankës Qendrore Europiane, që nuk janë rekomandime dhe
opinione,dhe të akteve të Parlamentit Europian dhe të Këshillit Europian të cilat kanë për qëllim
të prodhojnë pasoja ligjore kundrejt të tretëve. Ajo shqyrton edhe ligjshmërinë e akteve të
organeve, zyrave oseagjencive të Bashkimit të cilat kanë për qëllim të prodhojnë pasoja ligjore
kundrejt të tretëve19Dhe neni 268,Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Europian ka kompetencë mbi
mosmarrëveshjet që lidhen medëmshpërblimin e parashikuar në paragrafin e dytë dhe të tretë të
nenit 34020.
Në bazë të këtyre neneve Traktati ka themeluar një sistem të kompletuar të mjeteve juridike dhe
procedurave të dizajnuara për të siguruar shqyrtim të akteve ligjore të institucioneve të
Bashkimit Evropain dhe I ka besuarnjë shqyrtimim të tillë Gjykatës ë Drejtësis së Bashkimit
Evropian.21

18

E drejta e Bashkimit Evropian,Prof.Emrush Ujkani Prishtin 2012
Faqe 297
19
Shif Nenin 263 paragrafi 1 te Traktatit mbi Funksionimin e BE-së
20
Shif Nenin 268 paragrafi 1 te Traktatit mbi Funksionimin e BE-së
21
E drejta Institutcionale e Bashkimit Evropian,Jean Paul Jasque,2010
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V.JURIDIKSIONI I GJYKATËS SË DREJTËSISË SË
BASHKIMITEVROPIAN

Eshtë përgjithësi e Gjykatës së Drejtësis për t’iu sigurar që e drejta e BE-së është e mbikëqyrur
në interpretim dhe në zbatimin e Traktatit ne fuqi dhe të dispozitave të miratuara nga
institucionet kompetente të BE-së .Për t’iu mundësuar kryerjen e detyrave të veta Gjykatga e
Drejtësis ka një Juridiksion të gjërë për dëgjuar lloje të ndryshme të veprimeve të sjellura tek
ajo.22
Gjykata është kompetente për të vendosur ,nër të tjera lidhur me veprimet për anulimin apo
dështimin , dhe për të vepruar me lëndët që janë sjellur nga shtetet anëtare apo ndonjë nga
institucionet e BE-së, veprimet kunder shteteve anëtare për shkakt të dështimit për të përmbushur
detyrimet e parapara me të drejtën e BE-së reference për vendim preliminary dhe apelim kundër
vendimeve të Gjykjatës së Përgjithshëm.
Gjykata e Drejtësis së Bashkimit Evropian tani ka juridiksion mbi të gjitha fushat në të cilat
shtrihen aktivitetet e Bashkimit Evropian me përjashtim Politikën,e jashtëme dhe të sigurisë.Kjo
në menyrë të veqant shtrin jurdiksionin e Gjykatës në fushën e bashkpunimit policor dhe
gjyqësorë në qështjet penale.Gjykatat nacionale dhe tribunalet do të kenë mundësin të referojn
qështjet lidhur me imigracionin ,azilin sigurin e mbrendëshme dhe të drejtën penale tek Gjykata
e Drejtësis së Bashkimit Evropian.23

22
23

Europian Community Law,James Hanlon,London 2003
E drejta e Bashkimit Evropian,Prof.Emrush Ujkani Prishtin 2012
Faqe 297-298
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VI.VEPRIMET LIDHUR ME DËSHTIMIN NË PËRMBUSHJËN E
DETYRIMEVE NGA SHTETET ANËTARE

Sipas Traktatit ne fuqi atë të Lisbonës, Gjykata e Drejtësis mund të vlerësoj nëse shtetet anëtare I
kanë plotësuar detyrimet e veta që dalin nga e drejta e BE-së.Pra, mospërmbushja e detyrimeve
konsiston në kundërshtimin e së drejtës së BE-së ,kjo nënkupton të drejtën primare ,të drejtën
dytësoree apo të derivuarë të BE-sësi dhe parimet e përgjithshëme të Bashkimit Evropian.
Dështimi në përmbushjen e detyrimeve mund të jetë përgjithësi e qeverive të shteteve anëtare ,
njësive federale kur flasim për shtete federale,rajoneve apo edhe pushteteve lolale.24
Një shkelje e këtillë mund të konsiderohet edhe atëherë kur institucionet e BE-së gjithëashtgu
edhe shtetet anëtare dështojn për të përmbushur parimet e bashkëpunimit në mirëbesim,pasi që
janë të detyruar të veprojn në atë mënyrë.Dështimi në përmbushjen e detyrimeve nuk nënkupton
vetëm prezencën apo miratimin e një akti juridik që është në kundërshtim me të drejtën e BE-së.
Procedura për mospërmbushjen e detyrimit-Kjo procedur mund të zbatohet nga Komisioni
Evropian si mbrojtës I traktateve(Neni 258 I Traktatit mbi Funksionimin e BE-së) ose edhe nga
një shtet anëtar (Neni 259 I Traktatit mbi Funksionimin e BE-së).25
Në qoftëse Gjykata e Drejtësis vërteton se nj dëtyrim nuk është përmbushur atëher shteti anëtar
duhet të nërmarr të gjithëa masat e cakëtuar për të ndërprer shkeljen e mëtutjeshme të së drejtës
së BE-së.
Qëdo shtet anëtar mund ti drejtohet Gjykatës së Drejtësis në qoftë se qmon se një shtet anëtar
nuk e ka përmbushur ndonjë prej detyrimeve që ka në bazë të këtij traktati.26
Përpara se një shtet të paraqes një ankim kundër një shteti tjetër anëtar për një shkelje të
pretenduar të detyrimeve që këtij të fundit I takojn në bazë të Traktatit,ai duhet t’ia parashtrojë
qështjen Komisionit. 27

24

E drejta Institutcionale e Bashkimit Evropian,Jean Paul Jasque,2010
Evropa Werner Wajdenfeld,Wolfgang Wessels
26
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_9089/presentation
27
E drejta e Unionit Evropian ,Blerim Reka ,Prishtinë 2011
25
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Efektet e vendimit për mospërmbushjen e detyrimeve-Një konstatim i mospërmbushjes së
detyrimeve është vetëm aktë Deklarativ.Gjykata e Drejtësis nuk mund ti shpallë të pavleshme
masat nacionale që janë në kundërshtim me të drejtën e BE-së.Sipas Gjykatës konstatimi I tillë
do të qonte në ndalimin e zbatimit të një dispozite kombvëtare,që konsiderohet se është në
kundërshtim me të drejtën e BE-së28
Traktati I Lisbonës sikur edhe në shumë rrethana të tjera ka përmirësuar sistemin e sanksioneve
ndaj shteteve anëtare për mospëmbushje të detyrimeve të tyre.Në rast të konstatimit të
mosëpërmbushjen e detyrimit nga një shtet anëtar ,atëher Komisioni Evropian I kërkon Gjykatës
së Drejtësis të vendosë për garancin pasurore.29

28

E drejta e Bashkimit Evropian,Prof.Emrush Ujkani Prishtin
Faqe 299-300
29
E drejta e Bashkimit Evropian,Prof.Emrush Ujkani Prishtin
Faqe 300
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VII.KËRKESA PËR ANULIM

Më një veprim për anulim sipas neni 263 të Traktatit mbi Funksionimin e BE-së ,apeluesi synon
anulimin e një mase rregullore,diraktive apo edhe vendimi, të miratuar nga institucionet e
Bashkimit Evropian.30
Gjykata e Drejtësis ka juridiksion ekskluziv mbi veprimet e sjellura nga shtetet anëtare kundër
Parlamentit Evropian dhe kundër Këshillit,ose të sjellura nga ndonjë nga Institucionet e
Bashkimit Evropian.
Sipas nenit 263 Paragrafi 2 I Traktatit mbi Funksionimin e BE-së I cili thotë(Për këtë qëllim ajo
ka kompetencë mbi çështjet e ngritura nga një Shtet Anëtar, ParlamentiEuropian, Këshilli ose
Komisioni për mungesë kompetence, për shkelje të një kërkese thelbësore procedurale, për
shkelje të Traktateve ose të një norme ligjore që ka të bëjë me zbatimin e tyre, ose për
shpërdorim detyre.)31 parashihet që një veprim për anulimin e një akti mund të ndërrmeret mbi
bazën e këtyre rrethanave.
•

Mungesa e kompetencës

•

Shkelja e formaliteteve të rëndësishme

•

Shkelja e Traktatit ose shkelja e nonje burimi tjetër ligjo I Bashkimit Evropian

•

Keq përdorimi I pushtetit dhe lirisë së veprimit32

Me ndryshimet e bëra në Traktatin e Lisbonës pjesë e ushtrimit gjyqësor të Gjykatës së Drejtësis
do të jenë të gjitha aktet e miratuara nga institucionet,organet mbështetëse dhe agjensit e
Bashkimit Evropian..33Me Traktatin e Lisbonës Juridiksioni I Gjykatës është zgjeruarë për të
përfshirë një listë më të gjërë të institucioneve ,dhe organeve të BE-së , aktet të cilat mund të
sfidohen nëpërmjet procedures për Anulim.34
Duke bërë ndarjen ndërmjet akteve legjislative dhe ekzekutive,Traktati I Lisbonës ka shtuar
mundësin e kërkesave pë anulim që mundë të vijnë edhe nga individët.Për më tepër në interest ë
apelusëve privat,aketet ligjore të organeve të Bashkimit Evropian ,zyreve dhe agjensioneve të
30

Institutcionet dhe Politikat e Unionit Evropian,Ylber Sela,Otmar Holl,Tetovë 2010
Nenin 263 paragrafi 2 te Traktatit mbi Funksionimin e BE-së
32
Institucinet dhe Politikat e Unionit Evropian Blerim Reka ,Otmar Holl,Ylber Sela
33
E drejta Institutcionale e Bashkimit Evropian,Jean Paul Jasque,2010
34
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_9089/presentation
31

19

cilat kanë për qëllim për të prodhuar efekte “vis-a vis”palëve të treat janë sjellë nen juridiksionin
e Gjykatës së Drejtësis së

Bashkimit Evropian.Madjen para hyrjes në fuqi të Traktatit të

Lisbonës Gjykata e Drejtësis kishte aplikuar një qasje të tillë në një nga vendimet e saj ,duke
vendosur se një aktë I cili buron nga institucinet e Komnitetit Evropian dhe që ka për qëllim të
prodhoj efekte Juridike vis-a vis , palët e treat nuk mund ti shmangen shqyrtimit gjyqësor nga
ana e gjyqësorit e Komunitetit Evropian.35

7.1 PËR CILAT AKTE MUND TË PARAQITET KËRKESA PËR ANULIM ?
Neni 263, paragrafi 1 I Traktati mbi funksionimin e BE-së I jep kompetencë Gjykatës së
Drejtësisë së BE-së për të shqyrtuar ligjshmërin e akteve ligjore, akteve të Këshillit , të
Komisionit , dhe të Bankës Qendrore Evropiane si dhe të akteve të Parlamentit Evropian dhe
Këshillit Evropian që kanë për qëllim krijimin e efekteve juridike ndaj palëve të treat.36
Prandaj kategoria e akteve të mundëshme për t’u rishikuar apo edhe akteve të cilat mund edhe të
anulohen sipas nenit 263 të Traktatit të BE-së përfshin të gjitha aktet të cilat kanë efekt ligjor.
Për te paraqitur kërkes pë Anulim në Gjykatës së Drejtësis duhet përmbush tri kushte
1. Eksistimi I aktit
2. Akti të kryhet nga një institucion
3. Akti të prodhoj efekt Juridik37

35

E drejta Institutcionale e Bashkimit Evropian,Jean Paul Jasque,2010
E drejta e Bashkimit Evropian,Prof.Emrush Ujkani Prishtin 2012
Faqe 302
37
E Drejta e Unionit Evropian ,Blerim Reka,Prishtinë 2011
36
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7.1.1 EKSISTIMI I AKTIT
Kërkesa pë eksistencën e aktit është e natyrshme,përndryshe gjyqëtari nuk mund të anuloj diqka
që nuk eksiston.Nese eksiston një kërkes për anulim të një akti I cili në fakt nuk eksiston,atëher
një kërkes e tillë hidhet poshtë si e papranushme.Vlen të përmendet rastii Gjykatës së Drejtësis
lidhur me atë se a mund të jenë konkluzionet e Këshilit pjesë e kërkesës për anulim.Nisur nga
përmbajtja e konkluzioneve dhe mungesës së kompetencës të bashkimit Evropian nga kjo fushë
Gjykata e Bashkimit evropian do të hudhëte poshtë një kërkes të tillë sit ë pa bazë.38

7.1.2 AKTI I KRYERNGANJË INSTITUCIONNJËORGANAPONJËORGANIZËM

Gjykata e Drejtësis e Bashkimit Evropian ka kompetencë për të shqyrtuar ligjshmërin e akteve
të Institucioneve të Bashkimit Evropian.Pra kjo kufizohet në aktet e miratuara nga institucionet e
BE-së por jo edhe të drejtën e shqyrtimit të Ligjshmëris së të drejtës primare dhe as atë të
konventave të konventave të përfunduara nga Bashkimi Evropian.39

7.1.3 PRODHUMI I EFEKTITJURIDIKNDAJTËTRETËVE
Sipasë të drejtës së rasteve kërkesa për anulim mund të bëhet ndaj të gjitha dispozitave të
institucioneve , pa marrë parasyshë natyrën dhe formën e tyre me të vetmin kushtë që ato të
prodhojn efekt Juridik.Duke iu referuar kërkesës së një individi për anulim Gjykata e Drejtësis
vlerëson se prodhon efekte juridik ai akti I cili e ndryshon dukshëm situatën juridike të ankuesit40
38

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_9089/presentation
E drejta Institutcionale e Bashkimit Evropian,Jean Paul Jasque,2010
40
E drejta e Bashkimit Evropian,Prof.Emrush Ujkani Prishtin 2012
Faqe 303-304
39
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7.2KUSH MUND TË PARAQESË KËRKESË PËR ANULIM
Duke qenë instrument kryesor pë shqyrtimin gjyqësorë të ligjshmerisë së akteve të Bashkimit
Evropian neni 263 I Traktatit mbi Funksionimin e BE-së ështe I një rëndësie të veqant dhe si I
tillë ka qenë dhe vazhdon të jetë edhe më tej I debatueshe.41
Duke shikuar nenin 263 të Traktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian ky nen bënë
ndarjen e apeluesve potencialë që ndryshe njihen si :
•

Apeluesit e Privilegjuar

•

Apeluesit gjysëm e Privilegjuar dhe,

•

Apeluesit jot ë Privilegjuar

Grupi I pare , apeluesit e privilegjuar(Shtetet Anëtare,Këshilli,Komisioni ,dhe Parlamenti
Evropian) kanë të drejtë për të sjellë një vendim për anulim ,pa ndonjë kufizim përveq periudhës
prej dy muajshë.42
Grupi I dytë, apeluest e gjysëm privilegjuar (Gjykata e Llogarive,Banka Qendrore Evropian
dhe,Komiteti I Rajoneve) janë të detyruar të provojn se janë duke mbrojtur prerogativat e
tyre,ndërsa personat fizikë dhe Juridik konsiderohen apelues jot ë privilegjuar dhe ballafaqohen
me kriteret locus standi më strike.43
Eshtë pikërisht neni 263 ai që pëcakton cilësin e ankuesëve te privilegjuar ,atyre të clë nuk kanë
nevoj të paraqesin ndonjë interes të veqantë për t’iu drejtuar Gjykatë së Drejtësis pasi që
konsiderohet se ata veprojn në interest ë përgjithshëm të individëve apo të quajtur ndryshe
ankues jo të privilegjuar.44

41

Europian Community Law ,James Hanlon,London 2003
Institutcionet dhe Politikat e Unionit Evropian,Blerim Reka,Otmar Holl,Tetovë 2010
43
E drejta e Bashkimit Evropian,Prof.Emrush Ujkani Prishtin 2012
Faqe 305
44
E Drejta e Unionit Evropian,Blerim Reka,Prishtinë 2011
42
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7.3 RASTET E ANULIMIT
Një aktmund të anulohet mbi bazën e moskopetencës , të shkeljes së elementeve kryesore të
formës së shkeljes së traktatit apo të cdo rregulle të të drejtës për zbatimin e tij dhe të
keqperdorimit të kompetencës.45

7.3.1 MUNGESA EKOMPETENCËS
Kjo zakonisht derivon nga mungesa e kompetencës ligjore,e cila I atribohet institucionit në fijal
për të miratuar aktin e kontestuar.
Qdo akt I nxerrjes jashtë fushës së kompetencës të Bashkimit Evropian është I anuleshëm . Për
më tepër një akt I nxjerrur nga ana e institucionit jashtë kompetencës të tyre e vë në dyshim
parimin e ekuilibrit të kompetencave midis vetë institucioneve të krijuara me Traktat.46

7.3.2SHKELJA E NJËRËS NGA KËRKESAT THEMELORE PROCEDURALE
Respektimin I aspekteve kryesore formale është garancë se vullneti I institucioneve të Bashkimit
Evropian do të formësohet në frymën e vlerave të përbashkëta të BE-së dhe duke repektuar
funksionimin e ekuilibrimit institucional si dhe repektimin e të drejtave të individëve.
Kjo përfshin ndër të tjera detyrën për të dhënë arsyetimin adekuat me rastin e miratimit të një
akti dhe dështimin për të konsultuar Parlamentin Evropian kur një gjë e tillë parashihet me
Traktat.47
45

Evropa,Werner Wajdenfeld,Wolfgang Wessels
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_en.htm
47
E Drejta Institutcionale e Bashkimit Evropian,Jean Paul Jasque,2010
46
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7.3.3 SHKELJA E TRAKTATIT APO E NDONJË NORME LIDHUR ME APLIKIMIN
E TYRE

Përmbajtja e kësaj baze është më e gjëra,është pikërisht kjo bazë që më së tepërmi referohet dhe
e cila gjithashtu është treguar të jetë më e suksesëshme për paditësit.Kjo përfshin shkeljet që
kanë të bëjnë me parimet e përgjithshmëme të së drejtëstë cilët janë pjesë e së drejtë së BE-së,si
rrezulltat I vendimeve të Gjykatës së Drejtësis sikur që janë parimet fundamentale si parimi I
propercionalitetit dhe parimi I tretmanit të barabartë.48

7.3.4 KEQPËRDORIMI I KOMPETENCËS

Edhe kjo paraqet bazën pë ndërmarrjen e një veprimi për anulimin e n jë akti , kur mund të
provohet se një procedure diskrecionare është shfrytëzuar për të arritur ndonjë objective tjetër
ndaj atji që është synuar me normë.
Gjithmonë sipas Gjykatës së Drejtësis keqperdorimi I kompetencës nuk mund të prezumohet dhe
ankuesi duhet të sjellë elemente objective provash në mbështjetje të këtij fakti.49

48

E drejta e Bashkimit Evropian,Prof.Emrush Ujkani Prishtin 2012
Faqe 312

49

E drejta e Bashkimit Evropian,Prof.Emrush Ujkani Prishtin 2012
Faqe 312
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VIII.DËSHTIMI PËR TË VEPRUAR

Ankesa për mosveprim në fakt konsiston në ndëshkimin për mosndërmarrjen e një veprimi nga
ana e institucioneve të BE-së conform përgjegjësive që kanë këto të fundit në përputhje me të
drejtën e BE-së.Një kërkesë e tillë është e paraparë me nenin 265 të Traktatit mbi Funksionimin
e BE-së.50
Për dallim nga procedura e kërkesës pë anulim me q’rast ndëshkohet veprimi I paligjshëm,këtu
pra ndëshkohet mosveprimi.Rrjedhimisht ankesa për mosveprimi mund t’I drejtohet Parlamentit
Evropian , Këshilli Evropian Komisioni Evropian dhe Bankës Qendrore Evropiane.
Gjykata e Drejttësis në faktë ankesën për mosveprim dhe atë për anulim I konsideron si plotësues
ndaj njëra tjetrës.51
Raportet në mesë nenit 263 dhe 265 të Traktatit mbi Funksionimin e BE-së janë theksuar edhe në
rastin ERIDANIA.Në rastin eridania apeluesit synonin e një vendimit të Komisionit Evropian me
anë të të cilit I sigurohet ndima e një kategorie të rafinerive të sheqerit në Itali.Ata parashinin qe
pozicioni I tyre konkurus në tregun e shiqerit do të ndikohej , me rastin e sigurimit të një ndime
të tillë për konkuresit të tyre.Megjithëat Gjykata do të vendoste ndryshe duke hedhur poshtë një
veprim mbi bazë e asaj se këta apelues nuk ishin të shqetësuar individualishtë me vendimin e
Komisionit Evropian.52
Sipas Gjykatës së Drejtësis në rastin Parlamenti Evropian v Këshilli ankesa për mosveprim
është e pranushme vetëm nëse e drejta e BE-së bartë një detyrim të vertet mbi institucionin për
të vepruar.Ankesa për mosveprim mund të parashtrohet nga secili institucion I Bashkimit
Evropian si dhe shtetet anëtare të BE-së.
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Duhet të përmendet fakti se duke u mbështetur në nenin 265 të Traktatit mbi Funksionimin e
BE-së nuk mund të parashtrohet ankesë kundër mosnxerrjes së një akti me efekt të përgjithshëm ,
pasi që me këtë adresohen vetëm aktet me krakter individual.53
Përpara se të vij anksa për mosveprim zakonisht ankuesi duhet t’I bëjë ftesë institucionit
përgjegjës për të vepruar.Një akt I tillë gjithsesi duhet të të shprehimor dhe të përmbaj në vetvete
dy elemente kryesore,duhet ti referohet mosveprimit dhe së dyti të përcaktoj aktin që duhet
ndërmarrë institucioni.
Neni 266 I Traktatit mbi Funksionimin e BE-së është ai që përcakton efektet e konstatimit të
mosveprimit.Institucioni akkti I të cilit është deklaruar I pavëlefshëm apo mosveprimi për të
vepruar është deklaruar në kundërshtim me Traktatin u kërkohet që të marrin masat e nevojshme
në mënyrë që të përshtaten me vendimin e Gjykatë së Drejtësis.54
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IX.KËRKESA PËR DËMSHPËRBLIM

Me nenet 268 dhe 340të traktatin mbi Funksionimit të BE-së rregullon aspektet lidhur me
përgjegjësin jashtëkontraktore.Sipas traktatit në fuqi Bashkimi Evropian detyrohet t’I riparoj
dëmet e shkaktuar nga Institucionet.Njëherit një mënyrë e tillë e përcaktuar edhe me Traktat I
ofron një mundësi të veqantë Gjykatës së Drejtësis që të definoj regjimin e përgjegjësisë së BEsë.Në rastin PLAUMANN Gjykata do të vlerësonte se në një kërkesë për kompensim duke u
mbështetur ne nenin 340i Traktatit mbi Funksionimin e BE-së , nuk mund ti shpallë të
pavlefshëm efektet ligjore të një vendimi I cili nuk është anuluar.55
Gjykata e Drejtësis e Bashkimit Evropian në rastin ZUCKERFABRIK SCHOEPPENSTEDT do
të vlersonte se një veprim duke u mbështetur ne nenin 340 paragrafi I 2 I Traktatit mbi
Funksionimin e BE-së , dallon nga një veprim për anulim nga fakti se qëllimi përfundimtar I
këtij veprimi nuk është anulimin e një mase të caktuar , porn ë kompenzimin e demit të shkaktuar
nga një institucion gjatë kryrjes së detyrave të veta.
Duke u mbeshtetur në këtë rast Gjykata idhur me përgjegjësinë jashtëkontraktore mbështetet në
tri elemente:Sjelljen e paligjshme të institucionit , dëmin real dhe lidhje shkaku midis sjelljes së
institucionit dhe demit në fijalë.56
Juridiksioni I Gjykatës së Drejtësis në rastet ndryshe nga ato të përgjegjësit jashtëkontraktore
nuk është ekskluziv.Krejt varet nga palët kontraktuse nëse ato janë pajtuar për një klauzoj të tillë
në kontratë me q’rast do ti njihet Gjykatës së Drejtësis Juridiksioni në atë qështje .Gjykata e
Drejtësis ne rastin FLEMMER kishte vendosur se nuk kishte juridiksion për të vendosur rreth
kontratës për dëmshpërblim të nënshkruar ndërmjet një individi dhe një shteti anëtar edhe pse e
njëjtakontratë mund të jetë nënshkruar me qëllim të zbatimit të një rregulloreje të Bashkimit
Evropian.57
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X.REFERENCA PER VENDIM PARAPRAK

Sipas konceptit themelor të kësaj preocedure Gjykata e Drejtësis është kompetente për të
vendosur me vendim paraprak lidhur me :
•
•

Interpretimin e Traktatit të Lisbonës
Vlefshmërinë dhe interpretimin e akteve të institucioneve agjencive dhe zyrave të BE-së

Neni 267 I Traktatit mbi Funksionimin e BE-së bënë ndarjen e qartë të kompetencave të
gjykatave nacionale nga njëra anë dhe Gjykatës së Drejtësis nga ana tjetër duke mos I dhënë
asesi kësaj të fundit kompetencë për të hetuar faktet e rastit apo edhe apo edhe për të kritikuar
bazën dhe qëllimin e kërkesës për interpretim.58
Kur një qështje është ngritur gjatë një periudhe gjykimi përpara një gjykate të një shteti
anëtar,vendimet e së cilës nuk mund të jenë object ankimi në të drejtën e brendëshme kjo gjykatë
I drejtohet Gjykatës së Drejtësis .Referenca për vendim paraprak është specifike e së drejtës së
Bashkimit Evropian.Ani pse sipas Traktatit ne fuqi Gjykata e Drejtësis sipasë natyrës së vet është
institucioni më I lartë per inerpretimin e së drejtës së BE-së ,megjithëatë nuk mund

të

konsiderohet institucioni I vetëm që duhet ta aplikoj të drejtën e Bashkimit Evropian.59
Referenca për vendim paraprak gjithashtu mund të përfshijë edhe shqyrtimin e ligjshmëris së një
akti ligjor të së drejtës së BE-së.Përgjigjia e cila në këtë rast lëshohet nga Gjykata nuk është
vetëm opinion por merr formën e një vendimi ose një vendimi të arsyetuar.Referenca për vendim
paraprak gjithëashgtu është një mundësi për secilin qytetar evropian për të shikuar mundësin e
sqarimit të atyre rregullave të së drejtës së Bashkimit Evropian të cilat I shqetësoj ata.60
Përmes vendimeve paraprake Gjykata e Drejtësis e Bashkimit Evropian ka zhvilluar një numër të
parimeve të së drejtës së BE-së madje nganjëher duke iu përgjigjur pyetjeve të parashtruara nga
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gjykatat nacionale të shkallës së pare.Pikërisht perms kësaj preocedure Gjykata e Drejtësis ka
zhvilluar koncepte siq janë: efekti I drejtpërdrejt dhe supermacia.61
Sa I përket qështjes se në qfarë mase gjykatat nacionale I drejtohen Gjykatës së Drejtësis është e
rrugës të theksojm se ekziston dallimi ndërmjet numrit të rasteve të referuar nga një shtet në
shtetin tjetër.62
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10.1 GJYKATAT OSE TRIBUNALET NDAJ TË CILAVE APLIKOHETNENI 267 I
TRAKTATIT MBI FUNKSIONIMINE BE-SË

Neni 267 I Traktatit mbi Funksionimin e BE-së parasheh se vetëm Gjykatat oseTribunalet e
shteteve anëtare mund apo duhen të bëjnë referenc për vendim paraprak.Nga praktikat e
deritashme për të qenë në gjendje për të bërë referenc për vendim paraprak është e nevojshme që
ai organ të jetë gjykatë apo tribunal I shteteve anëtare.63
Gjykata e Drejtësis vlerson nëse gjykata apo tribunal është I themeluar me ligj, është I
përhershëm juridiksionin e ka të detyrushëm ,është ikufizuar me rregulklat e procedures akuzore
të ngjajshme me ato që përdorin në gjykatat e rregullta , procedure e ka inter partesI zbaton
rregullat e së drejtës ,është I pavarur dhe I paanshëm. 64Në rastin VASSEN Gjykata e Drejtësis
ishte pytur nëse një Tribunal I arbitrazhit mund të konsiderohet gjykatë apo tribunal sipas nenit
267 të traktatit mbi Funksionimin e BE-së .Gjykata do të vlersonte se personat të cilët ishin
siguruar në bazë të një skeme private të sigurimit social e që kishte të bënte me industrin e
minierave të Holandës , ishin detyru që qfardo kontesti që mund të shkfaqej ndërmjet tyre nga
njëra anë dhe sigurusit nga ana tjetër, ta sjellnin si një mekanizëm adekuat Gjyqësor..Më vonë
Gjykata do të thirrte për të interpretuar edhe raste të tjera lidhur me atë se qka në fakt paraqet
gjykata apo tribunal sipas nenit 267 të traktatit mbi Funkisonimin e BE-së .65
Rasti BROEKMEULEN Përfshin një organ shtetëror holandez I quajtur Komiteti për ankesa mbi
Mjekësinë e Përgjithshëme , ky komitet ka pranuar një ankesë nga një organ tjetër gjithëashtu
holandez I cili ishte përgjegjës për regjestrimin e atyre që dëshirojnë për ta praktikuar mjekësinë
si preofesion në Holandë.

63
64
65

E drejta e Bashkimit Evropian,Prof.Emrush Ujkani Prishtin 2012
E Drejta Institutcionale e Bashkimit Evropian,Jean Paul Jasque,2010
E Drejta e Unionit Evropian,Blerim Reka,Prishtinë 2011

30

Komiteti për ankesa nuk ishte as Gjykat e as Tribunal sipas të dretës Holandeze , por aplikonte
një procedur kundërshtuse dhe lejonte përfaqësime ligjore.Shtetasi BROEKMEULENIshte
shtetas Holandez por I kualifikuar në Belgjik.66

Rasti JEGO-QUERE Komisioni kishte miratuar një rregullore e cila përcaktonte madhësin
minimale të vrimave të rrejtave të peshkimit dhe të cilat duhet të përdoren gjatë ushtrimit të kësaj
veprimtarie.JEGO-QUERE

ishte kompani Franceze e cila peshkonte sardele një lloj peshku

shumë I vogël.Madhësia e vrimave të reja të përcaktuar me rregulloren e re ishte më e madhe
për të lejuar kompanin JEGO-QUERE të peshkonte në mënyre efektive.
Kompania nuk mund ta sfidonte këtë

masë

paragjykatës nacionale pasi që rregullorja e

Komisionit Evropian nuk parashihte që të ndërrmeren masa impementuse sepse nuk kishte ligj
nacional që do ta sfidonte.Prandaj kompania kishte vendosur ta sfidonte Rregulloren e
Komisionit Evropian drejtëpërdrejt para Gjykatës së Drrejtësis duke u mbështetur ne nenin 263
paragrafi 4 të Traktatit mbi Funksionimin e BE-së.Gjykata kishte vendosur se kompania nuk
kishte të drejtë të parqitej para gjykatës, por eksizton e drejta në autoritetet nacionale që t’ju
lejohet individëve që sfidojnë këtë akt para gjykatës nacionale e cila pastaj mund ta referoj
rastin para Gjykatës së Drejtësis së Bashkimit Evropian.67
Në një rast të mëvonshëm Gjykata e Drejtësis do të bënte një hap më tutje për të definuar atë se
qka kuptohet me termin “ Gjykatë dhe Tribunal” në kuptimin e nenit 267 të Traktatit mbi
Funksionimin e BE-së .Gjykata në rastin WILSON

do të konstatonte se koncepti I pavarësis I

përmendur ne rastet Corbiau dhe Schmid kërkon plotësimin edhe të dy kushteve.Organi është I
pavarur dhe I paanshëm nëse I plotëson dy aspekte atë të jashtëm dhe të brendshëm.68
Aspekti I jashtëm: anëtarët e tij janë të mbrojtur nga intervenimet e jashtme apo presionet që
mund të rrezikojnë mendimin e pavarur të anëtarëve të tij perms garancive kundër largimit nga
detyra.
Aspekti I brendshëm: objektiviteti dhe përjashtimi I qfardo interesi në rezulltatin e preocedurtës
përveq për zbatimin e përpiktë të sundimit të ligji .69
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10.2 KURGJYKATAEDREJTËSISËE BE-së NUK KAJURIDIKSIONPËRTËDHËNË
VENDIMPARAPRAK

Gjykata e Drejtësis është e kufizuar për dhënien e vendimeve paraprake në tri rrethana : qështjet
e së drejtës nacionale,në rast se në vend të interpretimit e zbaton të drejtën e BE-së dhe të vendos
se kur Gjykatat nacionale duhet të parashtrojnë kërkes për vendim paraprak.70

RASTI 104/79 FOGLIA v NOVELLO
Novello në Francë kishte pranuar vetë nga Foglia një shitës vere nga Italia.Kontrat ndërmjet
palëve parashihte se Novello nuk do të jetë përgjegjëse për qardo takes që do t’I ngarkohej qoftë
nga autoritetet franqeze qoftë nga ato italiane të cilat do të ishin në kundërshtim me të drejtën e
BE-së , megjithëatë autoritetet franqeze do t’I venin një takes e cila njëherit është baza e
kontestit.Kur Foglia do të padiste znj.Novello para gjykatës nacionale , Italiane kjo e fundit
mbrojten e saj do ta mbështeste në nenin 110 e Traktatit mbi Funksionimin e BE-së , mbi
pajtueshmërin e nje takes të tillë me të drejtë e BE-së.
Natyra artificial e kontestit ishte nënvizuar , duke u nisur nga fakti se transportuesi I verës I cili
kishte paguar në menyrë të rregullt taksat ishte rimbursuar nga Foglia I cili kishte bërë pagesën
në kohë transportuesi në emër të fakurës që I ishte ngarkuar në emër të taksës së latpërmendur.Si
rezulltat I kësaj Gjykata e Drejtësis do të vendoste kësisoji.71
Pytjet e ngritura nga gjykatat nacionale me rethanat e këtij rasti nuk bëjnë pjesë Brenda kornizës
së detyrave të Gjykatës së Drejtësis mbështetur në nenin 267 të Traktatit mbi Funksionimin e
BE-së.Rrjedhimisht Gjykata e Drejtësis nuk ka juridiksion për të vndosur në pytjet e parashtruara
nga gjykata nacionale.
Rast tjetër kur gjykatamund të refuzoj për të dhënë vendi paraprak është ajo kur kemi të bëjmë
me mungesën e një kontesti të vertet.72
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10.3 PROCEDURA PËR VENDIM PARAPRAK NUK ËSHTË PROCEDURË
ANKIMORE

Nga neni 267 I Traktatit mbi Funksionimin e BE-së është mjaftë qartë që kjo nuk është
preocdurë ankimore.
Gjykata ndaj venimit të të cilit është bërë ankesa , zakonishtë nuk përfshihet më në qështje dhe
nuk mund ta parandaloj parashtimin e ankesës.nën dy gjykatat ankimore merr vendimin në
lidhje me rastin megjithëse ankesa mund të bëhet vetëm mbi bazë të kufizuar. Këto veti nuk
egzistojn në preocedurat e referimit paraprake ,gjykata vendimi I së cilës sfidohet vendos sese
referimi duhet të bëhet dhe vetëm qështjet e caktuara I referohen .Pasi ta ketë marrë vendimin
lidhur me këto Gjykata e Drejtësis e kthen rastin në gjykatat vendore për vendimmmarrje.73
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10.4 EFEKTI I VENDIMEVETËMARRADUKEUMBËSHTETURNËPYETJEN
PARAPRAKE

Sa I përket efektit të vendimeve paraprake mjafton të thuhet që në fillim, se një efekt I tillë mund
të analizhet

fillimisht në bazë të asaj se sa vetë Gjykata e Drejtësis iu detyrohet këtyre

vendimeve.74
Gjykata në rastin DE COSTA vlersonë,askushnuk mund të pres se gjykata do të shmanget nga një
vendim paraprak I mëhershëm pa ndonjë arsye të forte megjithëse ka të drejt për të vepruar në
atë mënyrë.Në rastin De Costa Komisioni Evropian pretendonte se referenca e bërëm duhej të
hedhet poshtë në munges së substances së rastit.Megjithëat

përkundër kësaj avkati I

përgjithshëm vlersonte se Gjykata e Drejtësis gëzon të drejtën për të ndryshuar po modifikuar
vendimin e saj të mëhershëm nese e gjenë të arsyeshme në frymën e fakteve

të reja ,

argumenteve të reja apo në qoftëse konsideron se është gjetur vetë në gabim gjatë vendimit të
mëhershëm paraprak.75
Kur Gjykata e Drejtësis ballafaqohet me një pytje të parashtruar për vendim paraprak, e cila
është e ngjajshme me një pytje të mëhershme që gjykata e ka vendosur , atëherë Gjykata bpasi të
jetë konsulltuar me avokatin e përgjithshëm fhe ta ketë informuar gjykatën nacionale mund të
nxjerrë një vendim të arsyetuar ku bëhet reference në vendimin e mëhershëm.76
Vendimi paraprak I dhënë nga Gjykata e Drejtësis është I detyrushëm për gjykatat nacionale.
Zakonisht efekti I vendimeve paraprake është I karakterit prapaveprues , madje një gjë e tillë
është vendosur në këtë formë edhe nga vetë Gjykata e Drejtësis.Vendimet paraprake kanë fuqi
detyruse por atyre u mungon karakterisika themelore e një vendimi gjyqësor që konsiston në
zgjedhjen e kontestit ekzistues ndërmjet palëve.
Fuqia detyruse e vendimit interpretues nuk është I njejtë me fuqin res judikata , Gjykata më tepër
interpreton dispozitën e së drejtës së BE-së në mënyrբ abstrakte dhe të përgjithshëme , ndërsa
rregulli res judikata hyn ne funksionvetë në lidhje me përfundimin e silogjizimit ligjor dhe nuk
aplokohet në raport me verësimin e gjykatës dhe në raport me qështjet e së drejtës.77
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XI.PËRFUNDIMET
Gjykata e Drejtësis së Bashkimit Evropian është njëra ndër Institucionet më të vlefshëme të
Bashkimit Evropian.Roli I saj në të drejtën e Bashkimit Evropian është mjaftë I qëmashëm pasi
që bënë Interpretimin e Traktatit mbi funksionimin e BE-së

Gjykata e Drejtësis e Bashkimit Evropian është gjykat ku padi mund të parashtrojn vetë shtetet
anëtare të Bashkimit Evropian.Procedura para Gjykatës së Drejtësis së Bashkimit Evropian është
e thjeshtë ajo bëhet ne dy mënyra.Forma e vendimeve rregullohet me statuin e Gjykatës ajo
shkruhet ne gjuhët Zyrtare te Bashkimit Evropian.Po ashtu Venimi I Gjykatës duhet të jetë mire I
arsyetuar nga Gjykatësit.

Gjykata e Drejtesis ka Juridiksion të gjerë , ajo është kompetente për të vendusur për veprimet
për anulim apo dështim dhe për lëndët të cila jaanë sjellë nga shtetet anëtare pranë Gjykatës së
Drejtësis së Bashkimit Evropian.

Efekti I vendimeve të Gjykatës së Drejtësis së Bashkimit Evropian është mjaftë I rëndësishëm
pasi që në disa raste të ndryshme kanë ndikuarë në të Drejtën e Bashkimt Evropian.

Duke u nisur nga fakti se Gjykata e Drejtësis e Bashkimit Evropian udhëhiqet nga e drejta e
Rasteve , kështu që Gjykata e Drejtësis përpos që përmbahet në Traktatin mbi Funksionimin e
BE-së dhe në Statutin e Gkykatës së Drejtësis ajo gjithëashtu përmbahet edhe në rastet të cilat
ajo I ka shqyrtuar më pare dhe ndonjëher merren edhe si Precedent
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